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АВТОМОБИЛНИ ХАВФСИЗ ТЎХТАТИШ
Комилжон Умаров
Катта ўқитувчи, НамДУ катта ўқитувчи
Акбар Юсупов ҚМИИ
Отабек Бозоров Доцент ҚМИИ
Аннотация. Бугунги кунда дунё бўйича ҳар куни йўл-транспорт ҳодисалари
оқибатида кўплаб одамлар ҳалок бўлмоқда.Бунга кўпчилик мутахасислар фикрича йўлтранспорт ҳодисасини келиб чиқишининг асосий сабаби ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий
маданиятнинг ҳамда ҳайдовчиларни автомобилни хавфсиз бошқариш бўйича билим ва
кўникмаларини етишмаслиги эканини тан олаяпдилар. Мақолада ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий
маданиятни ошириш ҳамда йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлишида автомобилни
тўхтатиш турлари ва уларда хавфсизликни таъминлаш усуллари баён этилган.
Калит сўзлар: Йўл-транспорт ҳодисаси, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият,
шошилинч ва хизматга оид тормоз бериш, нотекис йўл, секинлашиш, тўхташ йўли.

Аннотация. Сегодня в мире каждый день в результате дорожно-транспортных
происшествий гибнет много людей, и многие эксперты считают, что основной причиной
дорожно-транспортного происшествия является правовую осведомленность и правовую
культуру а также безопасного вождения водителей им не хватает знаний и навыков. В
статье описывается, как улучшить правовую осведомленность и правовую культуру, а
также как остановить транспортное средство во время вождения и как обеспечить
безопасность.
Ключевые слова: Дорожное движение, правосознание и правовая культура,
аварийное и служебное торможение, неровная дорога, замедление, остановка.

Abstract. Today in the world every day many people die as a result of road accidents, and
many experts believe that the main reason for a road accident is legal awareness and legal culture,
as well as safe driving for drivers, they lack knowledge and skills. The article describes how to
improve legal awareness and legal culture, as well as how to stop a vehicle while driving and how to
ensure safety.
Key words: Road traffic, legal consciousness and legal culture, emergency and service
braking, rough road, slowdown, stop.
Республикамиздаги ҳозирги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ривожланишда
автомобильсозлик саноати ва транспорт тизимининг ривожланиши ҳамда
транспорт инфратузилмасининг энг муҳим йўналишларидан бири магистраль
автомобиль йўллари тармоғини ривожлантириш бўлиб, бу йўллардан яқин ва узоқ
давлатлар билан транзит алоқаларни амалга оширишдир.
Республикамизда автомобиль ишлаб чиқариш йилдан-йилга ревожланиб
бормоқда, йўл қурилиш соҳаси жадаллаштирилди, шунингдек, чет эл давлатлари
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билан савдо алоқалари юқори даражага кўтарилди. Бу эса, табиий равишда
Республика автомобиль йўлларида ҳаракат миқдори йилдан-йилга ортишига олиб
келди. Ҳозирги ва истиқболдаги асосий масалалардан бири автомобиль йўлларида
ҳаракат хавфсизлигини таъминлашдан иборат бўлиб, унда йўл-транспорт
ҳодисалари, уларда ҳалок бўлувчилар ва тан жароҳати олувчилар сонини,
кўриладиган
умумий
ижтимоий-иқтисодий
зарарларни
камайтиришга
қаратилиши зарур.
Автомобиль йўлларида ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш бугунги кундаги
муҳим муаммолардан бирига айланиб бормоқда. Автомобилнинг атроф-муҳитга
етказадиган зарарлари миқдори кундан-кунга ошиб бормоқда, энг асосийси эса,
йўлларда содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисалари натижасида кўплаб
одамларнинг жабр кўришлари ва ҳаётдан кўз юмишларидир. Йўл-транспорт
ҳодисаларининг олдини олиш учун кўрилаётган қатор тадбирларга қарамасдан,
уларнинг миқдори камайишига эришиб бўлмаяпти. Бу эса, йўл ҳаракати
хавфсизлиги муаммоларига ўта жиддий ёндошиш зарур эканлигини мутахассислар
олдига вазифа қилиб қўймоқда.
Автомобиль йўлларининг кесишиш ва туташиш жойларида максимал
равишда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш зарур. Бу эса уларнинг бир-бирига
нисбатан қулай бурчак остида жойлашганига, кесишувчи ёки туташувчи йўллардаги
ҳаракат миқдорига, кўриниш масофасига, техник воситалар билан жиҳозланганлик
даражасига боғлиқ бўлиб, ҳаракатни ташкил этиш схемасини тузишда шу санаб
ўтилган омиллар ҳал қилувчи ўринни эгаллайди. Кесишувчи ёки туташувчи
йўллардаги ҳаракат миқдорининг ҳажмига нисбатан улар бир ёки ҳар хил сатҳда
жойлаштрилиши мумкин. Автомобиль йўлларида ҳайдовчининг иш фаолияти
жуда мураккаб бўлиб, ҳаракатланиш давомида ёъл, автомобиль, пиёда, ва муҳит
шароитига фаол таъсир кўрсата олмайди ва уларнинг ўзгаришини олдиндан
аниқлай олмайди, ҳайдовчи шундай шароитда хавфсиз ҳаракатни таъминлаши
керак(2).
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига
бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида.
Асосий қонунимиз негизида яратилган Ҳаракатлар стратегияси бугунги кунда
жонажон Ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтаришда, инновацион ва
индустриал ривожланиш сари одимлашда беқиёс ўрин эгалламоқда.
Халқ билан доимий мулоқотда бўлиш, одамларнинг ташвиш-муаммоларини
ҳал этиш, уларни рози қилиш фаолиятимиз мезонига айланмоқда.
Бошлаган улкан ислоҳотларимизни самарали амалга оширишда ушбу
масалаларнинг аҳамияти кун сайин тобора ортиб бораётганини ҳаётнинг ўзи
кўрсатмоқда.
Айнан шу сабабли Бош Қонунимизни чуқур ўрганиш, англаш, ҳаётга жорий
этиш ва унга сўзсиз амал қилиш – барчамизнинг шарафли бурчимиздир.
Ҳар қандай қонун маълум ҳуқуқ бериш билан бирга, зиммамизга мажбурият
ҳам юклайди.
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Асосий қонунимиз билан барча фуқаролар зиммасига Конститусия ва
қонунларга амал қилиш, бошқаларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, шаъни ва қадрқимматини ҳурмат қилиш мажбурияти юклатилган.
Бугунги кунда жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг шаклланиши,
авваламбор, тарбия ва муҳит билан бевосита боғлиқдир.
Биргина мисол. Канаданинг 1 миллиондан ортиқ транспорт воситаси мавжуд
бўлган Калгари шаҳрида жорий йилнинг 10 ойида автоҳалокатлар туфайли 10
нафар шахс нобуд бўлган.Ўзингиз солиштириб кўринг: жами 2 ярим миллиондан
зиёд автотранспорт мавжуд бўлган бизнинг юртимизда эса, шу даврда 1 минг 600
дан ортиқ киши автоҳалокат қурбони бўлган. Бу – оғир кулфат, катта йўқотиш
эмасми?!
Биз йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жавобгарликни кучайтирдик.
Лекин шунинг ўзи билан муаммони тўлиқ ечиш мумкинми? Менимча, йўқ!
Бунинг сабаби жамиятда ҳуқуқий маданиятнинг етарли даражада
шаклланмагани билан бевосита боғлиқ.Биз жамиятимизда ҳуқуқий маданиятни
лозим даражада шакллантирмас эканмиз, ҳуқуқбузарликка чек қўймас эканмиз,
қонунни бузиш ҳолатлари давом этаверади.
Қонунларга ҳурмат одамларимизнинг ҳуқуқий онги ва маданияти асосида
шаклланади. Яъни, айрим кишилар жазодан қўрқиб қонунга итоат этса, бошқалар
болаликда олган тарбиясига кўра қонунни ҳурмат қилади.
Шу боис биринчи навбатда аҳоли, айниқса, ёшлар ўртасида ҳуқуқий тарбияни
кенг йўлга қўйишимиз лозим.
Оддий қилиб айтганда, фарзандларимизга болалик пайтидан “яхши” ва
“ёмон”, “мумкин” ва “мумкин эмас” деган тушунчалар ўртасидаги фарқни
ўргатишимиз, ўзимиз эса уларга доим шахсий намуна бўлишимиз керак.
Афсуски, биз асосий қонунимиз ҳақида Конституция байрамига ўн-ўн беш кун
қолганда гапира бошлаймиз. Ҳолбуки, Конституцияни, унинг ғояларини ўрганиш ва
ўргатиш барчамизнинг доимий вазифамиз бўлмоғи зарур.
Биз жамиятимизда шундай ҳуқуқий маданиятни шакллантиришимиз
керакки, унга мувофиқ Конституция ва қонунларга амал қилиш, бошқаларнинг
ҳуқуқ ва эркинликлари, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш мажбурият эмас,
балки кундалик қоида ва одатга айланиши шарт.
Мухтасар қилиб айтганда, фуқароларимиз қонунларни бузишдан кўра, уларга
амал қилишдан манфаатдор бўлишлари лозим..
Йўл-транспорт ҳодисаларининг келиб чиқишининг асосий сабабларидан
бири йўл ҳаракати қоидаларини бузилиши ҳамда ҳуқуқий маданиятни
йитишмаслигида эканлигини эътироф этган ҳолда уларни келиб чиқишининг яна
бир асосий сабаби ҳайдовчиларни ҳар хил йўл шароитларида автомобилни хавфсиз
бошқариш бўйича етарлик даражада кўникмалари етишмаслигини кўрсатиб ўтиш
жоиздир(1).
Шуни айтиб ўтиш керакки, ҳайдовчилар ҳар доим ҳам тўғри қарор қабул
қилиб ҳаракат қилмайдилар. Бундай ҳолат вужудга келишига кўпинча қуйидагилар
сабаб бўлади:
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- ахборот ўз вақтида олинмаган, унинг натижасида ҳайдовчи ҳаракат шароитини
тўғри баҳолай олмаган ва ёъл транспорт ҳодисасининг олдини олиш имконияти
етарли бўлмаган;
- бирламчи ахборотни нотўғри тушуниш, масалан, бурилиш учун берилган
сигнални ҳайдовчи тормоз сигнали деб қабул қилиши(2).
Автомобилни бошқариб борар экан ҳайдовчи узлуксиз равишда унинг
тезлигини атрофдаги вазиятга мос равишда ўзгартириб бориши керак.
Бу ишни
ҳайдовчи асосан автомобилнинг тормоз тизимини ишга тушириб, яъни уни
тормозлаш орқали амалга оширади.
Автомобилни тормозлаш ҳайдовчидан катта маҳоратни талаб этади.
Транспорт воситаларини тормоз ёрдамида тўхтатиш икки турга бўлинади:
1.Шошилинч тормозлаш.
2.Хизматга оид тормозлаш.
Биринчи усул билан тўхтатиш хавфли ёки авария вазияти вужудга келганида
йўл-транспорт ҳодисасини олдини олиш мақсадида қўлланилади. Бундай вазият
вужудга келганида ҳайдовчи транспорт воситасини барча имкониятларидан
фойдаланиб уни тўхтатишга ҳаракат қилади. Транспорт воситасини секинлашиш
қиймати одатда 7 м2/с ва ундан катта, ҳайдовчи ихтиёридаги вақт эса бир сониядан
кичик вақтни ташкил этади халос. Шошилинч тормоз берилганида автомобилнинг
оғирлик кучи инерция кучлариниг таъсири остида олдинга силжийди ва асосий куч
олди ғилдиракларга тушади. Бу эса ўз навбатида бошқаририлувчи ғилдиракларни
бошқаришни оғирлаштиради, орқа ғилдиракларни эса блокировкага олиб келади.
Бундай вазиятларда блокировкага қарши қурилмалар билан жиҳозланмаган
автомобилларнинг тормоз самарадорлиги камайиб кетади. Шунинг учун
ҳайдовчиларга шошилинч тормоз берганда иложи борича қисқа-қисқа тормоз
бериб автомобилни тормозлаш тавсия этилади. Агар автомобиль қисқа-қисқа
тормоз бериб тормозланса, ғилдираклар блокировкага тушиб қолмайди ва
автомобиль ўз бошқарувчанглигини йўқотмайди.
Тормоз йўли-тормоз тизими ишини бошланишида тўлиқ тўхтатишда
автомобиль учун керак бўлган масофа.Бунда хафни кўриш, тормоз беришни
бошлаш, тўхтатиш бунингнатижасида реакция вақти ва тормоз йўли ҳосил бўлади.
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Тормоз йўлини аниқлашда қўйидаги формиладан фойдаланамиз.
С=Ке*В*В/( 254*ᵠт )
бу эрда С-тормоз ёъли, Ке-коэффисинт статик кўрсатгич, В-тормоз бериш
вақтидаги тезлик, ᵠт-меёрий илашиш коэффициенти.
Йўл қопламасини меёрий илашиш коэффициенти
ЙЎЛНИНГ ҲОЛАТИ
Қуруқ
Ҳўл
Қорли
Музлаган

илашиши
0,7
0,5
0,3
0,1

Мисол; 60 км/с тезлик берилган, коэффициент статик кўрсаткичи-1, меёрий
илашиш коэффициенти-0,5
Эчиш;
С=Ке*В* В/( 254*ᵠт )=1* 60* 60/( 254* 0,5)=28,3метр
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Ҳар-хил тезликларда меёрий илашиш коэффициентига кўра тормоз йўлининг
узунлиги
ТЕЗЛИК
Қуруқ
Ёмғир
Қор
Муз
км/с
метр
60
20,2
28,3
47,3
141,7
70
27,5
38,5
64,4
192,9
80
35,9
50,3
84,2
251,9
90
45,5
63,7
106,5
318,8
100
56,2
78,7
131,5
393,7
110
68
95,2
159,2
476,3
120
80,9
113,3
189,4
566,9
130
95
133
222,3
665,3
140
110,2
154,3
257,8
771,6
150
126,5
177,1
296
885,8
160
143,9
201,5
336,8
1007,8
170
162,5
227,5
380,2
1137,7
180
182,2
255,1
427,6
1285,5
Жадвалдан кўриниб турибдики тезлик ошган сари тормоз йўли ҳам ошиб
борар экан.
Иккинчи усул, яъни хизмат билан боғлиқ бўлган тормозлашда (барча
тормозлашнинг 95%) ҳайдовчида автомобилни тўхтатиш учун етарли даражада вақт
бўлади. Секинлашиш қиймати одатда 3м2/с гача бўлиши мумкин.
Секин тормозлаш бир неча турга бўлинади: двигатель ёрдамида тормозлаш,
двигатель ёрдамисиз тормозлаш, бир пайтнинг ўзида ҳам двигателдан ва ишчи
тормоз тизимидан фойдаланиб тормозлаш ва ниҳоят фақат ишчи тормоз тизими
ёрдамида тормозлаш(3).
Ҳайдовчи газ тепкисидан оёғини олганида цилиндрларга борётган ёқилғи
миқдорини камайиши сабабли тирсакли валнинг айланишлари сони камайиб
кетади. илашма ажиратилмаганлиги туфайли автомобиль секинлаша бошлайди. Бу
ерда яна шуни ҳам эслатиб ўтиш керакки йўл тайғоқ бўлганида тепкидан кескин
равишда оёқни олиш ғилдираклардаги тортиш кучини кескин камайиб кетиши
натижасида автомобилни сирпаниб кетишига олиб келиши мумкин.
Ҳайдовчи автомобилни бошқарар экан айниқса нотекис йўлларда тормоз
тизимидан фойдаланишда эҳтиёт бўлиши керак. Нотекис йўлларда транспорт
воситасини тормозлаш техникаси аввало йўл ва об-ҳаво шароитига қараб танланади.
Ҳар қандай йўл ва об-ҳаво шароитида транспорт воситасини имкон борича
шошилинч (шиддат билан) тормозлаш тавсия этилмайди.
Нотекис йўлларда транспорт воситасини ғилдраги дўнгликдан ўтаётганида
қолган ғилдиракка кўпроқ юк тушади. Бу эса автомобилни ёнга сирпаниб кетишига
олиб келиши мумкин.
Нотекис йўлларда транспорт воситасини секин ҳаракатланаётганига қарамай
уни тормозлашда илашмани ажратмаслик тавсия этилади.
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Йўл қопламасидаги дўнглик ёки чуқурлик жойларига келиб қолганда аввал
тормоз бериш, бу жойнинг ўзидан эса тормоз бермай ўтиб олиш тавсия этилади.
Агар ғилдираклар чуқурликнинг чиқиш қиррасига урилганида қўзғалмас ҳолатда
бўлган бўлса транспорт воситасининг урилиш юкланиши ғилдраклар айланаётган
вақтдагидан катта бўлади. Бу эса транспорт воситасининг юриш қисми деталларини
ишдан чиқишига ва бошқарилувчангликни йўқолишига олиб келиши мумкин(2).
Республикамизда кундан кунга замоновий транспорт воситаларини ишлаб
чиқарилиши юртимизда транспорт воситаларини кўпайганлигини ва айрим
шаҳарлардаги
йўлларимизда
транспортнинг
тирбандлигини
келтириб
чиқармоқда.Транспорт воситаларини кўпайиши албатда ҳайдовчилардан йўлларда
ҳаракатланаётганда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш борасида автомобилни
хавфсиз тўхтатишга этиборни қаратишни тақоза қидади.Тажрибалардан маълум
бўлдики об ҳавонинг ҳар қандай шароитида транспорт воситасини хавфсиз
тўхташиш бўйича илмий ишлар олиб борилди.Бизни Республикамизда куннинг
иссиқ бўлиши натижасида йўл қопламасининг меёрий илашиш коэффициенти
Европа мамлакатларига нисбатан ўзгарар экан.
Мақоланинг сўнгида яна бир нарсани такидлаб ўтишни лозим деб топдик .
1.Йўл ҳаракати хавфсилигини таъминлаш битта ташкилот ёки муассасанинг
вазифаси эмас. Бу масала барча давлат ва нодавлат ташкилотлари, таълим, соғлиқни
сақлаш муассасалари, транспорт йўл- коммунал хўжаликтлари, қисқача қилиб
айтганда умумхалқ ишидир. Ҳар бир ташкилот ва фуқаро йўл ҳаракати
хавфсизлигини таъминлаш бўйича ўз хиссасини қўшганидагина бу мақсадга
эришиш мумкин.
2.Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш учун илмий ва амалий
изланишлар олиб борилиши ва уларнинг асосида бугунги кундагидан ҳам
самаралироқ давлат дастурини ишлаб чиқиш керак.
Бу дастурда қуйидаги масалаларга алоҳида эътибор берилиши керак:
- пиёдалар ва транспорт оқимининг ҳаракатини оптимал ташкил этиш
масалалари;
- пиёдаларни йўл ҳаракати маданиятини ошириш;
- йўл ҳаракати қатнашчиларининг ҳуқуқий онгини ошириш ва уларнинг
хавфли хатти-ҳаракатларини бартараф этиш масалалари;
- йўл-транспорт ҳодисаси содир этилганида жабрланганларга биринчи
тиббий ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш масалалари;
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